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ПОСТМОДЕРНИЗМ ТАЪЛИМОТИДА МОДЕРН ИНСОННИНГ АЙРИМ
ЖИҲАТЛАРИ
Мухтасар Олимова – Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси
Резюме:Мақолада постмодернизм ва модерн одам хусусиятлари, одатлар ва
стереотиплар, дунёқараш, замонавийликнинг муаммоли макони ва унинг қадриятлари,
замонавий даврнинг технократизми ва функционализмининг инсон эркинлига салбий
таъсири каби муаммолар таҳлил қилинган. Шунингдек, таниқли постмодерн
назариётчилари М. Фуко, Жан. Деррида, Р. Уорт каби назариётчиларнинг қарашлариджа
инсоннинг “мен”ни фарқлаши ва уни тушунишда «янги санъат» илмий билим
тамойилларининг қўлланиши каби жиҳатлар ўрганилган.
Калит сўзлар: модерн, постмодернизм, модерн одам, стереотиплар, дунёқараш,
замонавийлик, замонавий давр, технократизм, функционализм, инсон эркинлига,
постмодерн назариётчилари, инсоннинг “мен”и, «янги санъат» тамойиллари.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОСТМОДЕРНИЗМЕ
Мухтасар Олимова – Старший преподаватель Гулистанского государственного
университета
Резюме:В статье анализируются постмодернизм и современные человеческие
особенности, обычаии и стереотипы, мировоззрение, проблемное пространство
современноси и его ценностей, а также негативное влияние современного технократизма и
функционализма на свободу человека. А также изучена взглядs известны
постмодернистские теоретики М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Уорт исследовали способы,
которыми человек идентифицирует «Я» и применяет принципы «нового искусства» к
научному знанию.
Ключевые слова: модерн, постмодернизм, современный человек, стереотипы,
мировоззрение, модерн, модернизм, технократизм, функционализм, свобода человека,
постмодернистские теоретики, «Я», принципы «Нового искусства».
SOME ASPECTS OF THE MODERN PERSON IN POSTMODERNISM Mukhtasar
Olimova - Senior Lecturer, Gulistan State University
The article analyzes postmodernism and modern human features, customs and stereotypes,
worldview, the problem space of modernity and its values, as well as the negative impact of modern
technocratism and functionalism on human freedom. Also, the views of famous postmodern
theorists M. Foucault, J. Derrida, R. Worth were studied, and they studied the ways in which a
person identifies the "I" and applies the principles of the "new art" to scientific knowledge.
Keywords: modernism, postmodernism, modern man, stereotypes, worldview, modernism,
modernism, technocratism, functionalism, human freedom, postmodern theorists, “I”, the principles
of “Art nouveau”.
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Маданият назарияси ва замонавий фалсафий антропологияда биз
модернизмни ўзига хос тасвирлар, стереотиплар ва дунёқарашлар билан мустақил
маданий давр сифатида аниқлашга қаратилган кўплаб уринишларга дуч
келмоқдамиз. Хронологик жиҳатдан модернизм чегараларини аниқлаш анча қийин.
Ҳозирги замонни баҳолаш ва мулоҳазалар ушбу даврни Янги даврнинг бошланиши
(ХVII аср) ёки маърифатчилик даври (ХVIII аср) билан аниқлашга имкон беради.
Бироқ, баъзида замонавий маданият ҳақидаги бундай умумлашмалар замонавий
маданиятнинг ўзига хослигини аниқлаш учун ишлатилади.
Бундан ташқари, модерн маданияти ниҳоятда қарама-қарши ва ранг-баранг
бўлиб, биз фақатгина ўзини ўзи қадрлаш, одатлар ва стереотиплар, инсоннинг
дунёқараш қадриятларини ўзида мужассам этган замонавийликнинг муайян
муаммоли макони ҳақида гапириш мумкин. Замонавий эркинликни изоҳлаш
инсоннинг иқтисодий, илмий ва сиёсий фаолияти соҳаларини чексиз миқдордаги
кенгайтиришга қаратилган эди.
Модернизм 19 асрнинг 2-ярми —20 асрнинг 50—60-йилларида Европа, АҚШ
адабиёти ва санъатида ривож топган оқим ва йўналишларнинг умумий номи.
Дастлаб, Францияда ташкил топган символизм, акмеизм, импрессионизм
вакиллари, мусиқада К.Дебюсси, М.Равель каби композиторлар ижодига нисбатан
қўлланган. Модернизм нафақат мазкур давр санъати, балки илм (3. Фрейднинг
психоанализ назарияси, Ф. Де Соссюрнинг структурал лингвистикаси,
А.Эйнштейннинг нисбийлик назарияси, Н. Винернинг кибернетикаси) ва фалсафа
(Ф. Ницше, А. Бергсон, М. Хайдеггер ва бошқанинг ғоялари) билан ҳам боғлиқ
бўлган[1.44].
Ҳозирги замон дунёқарашидаги инқирозга табиат ва чегараларнинг бугунги
ижтимоий-маданий воқеликлари сабаб бўлган эди. Бундан ташқари, замонавий
даврнинг технократизми ва функционализми, уларнинг мутлақ ажралиб чиқиш ва
бирлашиш истаги билан, инсон эркинлигининг мутлақлиги, инсониятнинг “Мен” ўз
мустақиллиги ва ўзини ўзи таъминлаш ғояларига зид фикрлар мавжуд эди. Бу,
аслида, замонавий маданиятнинг ички зиддиятлари сифатида қабул қилиниши
лозим. Инсоннинг кўп ўлчовлилиги ва инсоннинг моҳияти Постмодернизм
давридаги одамнинг моҳияти ҳақидаги фикрларнинг номувофиқлиги оқим
вакилларидан М. Фуко, Ж. Делеузе, Ж. Дерриданинг “Субъектнинг ўлими” каби
ғояларида ўз аксини топди[2.364].
Одамнинг постмодерник қиёфасини аниқлаш кўплаб мушукулотлар билан
боғлиқ. Масалан, инсоннинг тарихий турларини кўриб чиқиш учун қилинган ҳар
қандай уринишлар ҳар доим замонавийликни баҳолаш учун ўзига хос уринишлар
кенг мазмунли ва баъзан яширин бўлган. Бу нафақат постмодернизмни аниқлашни
мураккаблаштиради, балки баъзи жойларда постмодернизм ва замонавийликни
аниқлашга имкон беради. Бундан ташқари, маданият назариётчилари ўртасида
мунозаралар давом этмоқда: постмодернизмни замонавий маданиятда содир
бўлаётган жараёнларни тушуниш деб ҳисоблаш мумкинми?
Ёки, эҳтимол
постмодернизм - бу дунёни замонавий идрок этиш инқирозига бўлган
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муносабатми? Аммо ҳар қандай ҳолатда, кузатилаётган ижтимоий-маданий
ўзгаришлар ҳеч бўлмаганда дунёнинг замонавийлиги тўғрисида гапиришга имкон
беради.
Янги “Инсон оламини” излашда постмодернизм фалсафаси юнон ва рим
муаллифлари - милоднинг биринчи асрларига оид файласуфлар, риториклар,
шифокорлар ва ёзувчилар Плутарх, Эпиктет, Сенека, Плиний, Марк Аврелий,
Галеннинг асарларидан фаол равишда фойдаланади. Юнон мутафаккирларининг
янгиликлари, Фуко фикрига кўра, этика улар учун билим соҳаси эмас, балки улар
ўзларини назорат қилишни ўрганадиган ҳаётий машқлар ёки машқлар соҳаси
бўлган. Ҳокимият эса кучлар мувозанати билан эмас, балки инсоннинг фикрлари ва
ҳаракатларининг мувозанати билан ўзлари устидан ҳокимиятни қўлга киритиш
эди[3.13].
Замонавий даврда дунёнинг рационаллиги илмий билимларнинг,
идеалларнинг, тасаввурларнинг ва ҳоказоларнинг мос келадиган идеаллари билан
ўзаро муносабатларнинг устунлиги сифатида тан олинган.
Постмодернизм билим соҳасини кенгайтиради: у инсон фаолиятининг
атрибути сифатида, инсон фаолиятининг турли шакллари билан белгиланадиган
маданий-тарихий ҳодиса сифатида кўриб чиқилади. Фикр инсонни танасидан
маҳрум қилишни истак манбаи сифатида тўхтатади. Фикрлаш энди вакиллик ва тан
олиш жараёни эмас. Бу “ички муносабатлар”, “алоқа”, “қобилиятсиз розилик”
бўлиб қолди, бунда рационал ва иррационал ўртасидаги фарқ зарур эмас: “Ўйлаш бу индивидларни ўйнаш, митинглар занжирларини қуриш ва ҳар сафар битта
индивидга туташган ҳудуддан, бошқа индивидга туташ майдондан ўтиб кетадиган
сериялар яратишдир” [4.182].
Постмодернизмнинг ўзига хос хусусияти, замонавий даврда мавжуд бўлган
субъективлик тушунчаларидан фарқли ўлароқ, “субъективликни йўқотиш”
ғоясидир. Таниқли постмодерн назариётчилари Ж. Деррида[7.317-321] томонидан
замонавий ўзини-ўзи тутиш ва инсоннинг мутлақлиги ҳақидаги, замонавий ирода
воқеликнинг оқибатлари сифатида ирода эркинлигининг чексизлиги ҳақидаги
замонавий ғоялар кўриб чиқилди. Уларнинг фикрига кўра, маданиятнинг ҳақиқати
бизга шахснинг онгининг ижтимоий ва психофизик тузилмаларга боғлиқлиги
ҳақида гапиришга имкон беради. Шу сабабли, Мишел Фуконинг “одам ўлиши”
ғояси маълум машҳурликка эришди: “инсон қумга бўялган юз каби йўқолиб
кетади”. Инсон ўлими ғояси М. Фуко учун ўзига хос когнитив принцип бўлиб,
инсоннинг замонавий қиёфаси тўғрисида тушунча беришга имкон берди[8.320].
Шу нуқтаи назардан, П. Козловскийнинг назариясибиз учун қизиқарли бўлиб,
у инсоннинг яхлитлигини постмодернистик дунёқарашнинг ҳақиқий намойиши деб
билади. Унинг фикрига кўра, инсоннинг постмодернистик қиёфаси Ҳегелнинг
классик формуласига асосланиши керак: ов оғзи - бу субъект сифатида предмет, шу
билан бирга субъект сифатида субъект. Постмодернизмнинг аксиомаси бўлинмас ва
асосий модда сифатида субъективлик тамойили бўлиши керак [11.239].
Бу Аристотел урф-одатларига биноан шахснинг моҳиятини англашга уриниш
билан шахснинг индивидуал ўзига хослиги ҳақидаги фикрларни яраштиришга
263
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уринишдир. Козловский одамнинг тегишли тушунчалари билан постмодерн
маданиятнинг мавжудлигини анархо-либерализмнинг зарур ўтиш шакллари деб
ҳисоблайди. Анархо-либерализмнинг ўрнини босувчи постмодернистик эътиқод
ўзининг асосий кўринишларида антропологикдир: воқеликнинг яхлитлиги инсонни
англаш орқали маълум, у ҳақиқатни англаш учун намуна бўлиб хизмат қилиши
керак
бўлган
шахсдир.
Унинг фикрига кўра, постмодернизмнинг антропоморфизми инсон тажрибасининг
ўзига хослиги иқтисодиёт, фан, санъат ва бошқалар каби шаклларга ўтишида ётади.
Аслида постмодернизм даври фалсафаси субективлик фалсафаси сифатида,
фалсафий антропология сифатида таърифланиши мумкин бўлган, инсоннинг
ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлган ҳаёт шакллари ва онгнинг экзистенсиал
тузилмаларини тушуниш мумкин.
Инсоният моҳиятига функционал ёндашув замонавий даврга хос бўлган, яъни
инсоннинг “мен”и ижтимоий, ақлий ёки табиий ҳаётнинг ўзига хос функцияси
сифатида кўриб чиқилган. Бундай ёндашув одамга нисбатан ва бир томонлама
қарашни яратди. Шунинг учун постмодернизм замонавийликнинг камчиликларини
инкор этиш ва бартараф этиш, монад сифатида инсон ғоясига қайтиши керак:
инсоннинг моҳияти инсоннинг ўзига хослигининг асоси бўлган бирликдир[12.61].
Постмодернизм назариётчилари қисман хулосага келишадики, инсоннинг
маълум бир статик қиёфасини, шунингдек бутун дунё тасвирини постмодернизм
даврида ақлсиз утопия қилишади. Аммо постмодернизм даври одамининг статик ва
ҳаракатсиз тасвирини акс эттиришнинг иложи йўқлиги кўплаб замонавий
назариётчилар бошқача хулосага келишди: инсон намоён бўлишининг кўп қиррали
эканлиги нафақат тарихий ўзгарувчанлик ва инсон ғояларининг ўзгарувчанлиги ва
ўз-ўзини ҳурмат қилиш сифатида кўриб чиқилиши керак; кўп ўлчовлилик
инсоннинг моҳиятидир. Замонавий одамнинг қиёфаси аниқ инсоннинг ўзига
хослиги ва кўп қирралилигини изоҳлаш учун мумкин.
Дарҳақиқат, бугунги кунда инсон моҳиятининг ўзига хослиги ва кўп қиррали
эканлиги ғоясини нафақат постмодернистик назариянинг, балки бутун
дунёқарашнинг ҳал қилувчи ва бошланғич ғояси сифатида қараш мумкин. Юқорида
айтиб ўтилганидек, бундай ғоянинг шаклланиши кўп жиҳатдан замонавий даврнинг
когнитив ва маданий маконидаги инқироз ҳодисаларига боғлиқ эди. Шунинг учун
кўп ўлчовлилик ғояси фалсафий антропология, фаннинг методологияси ва
табиатшунослик тадқиқотлари, умуман, санъат ва диний эътиқодлар доирасида
жуда кўп турли хил кўринишларга эга бўлди.
Аммо бизнинг мавзуимиз учун инсон моҳиятининг кўп қиррали эканлиги
ҳақидаги тушунча дунё ҳақидаги яхлит ғоялар маконида шаклланганлиги жуда
муҳимдир.
Гап
шундаки,
постмодернизм
назариётчилари
дунёнинг
тартибсизлигини аниқладилар.
Дунёни бетартиблик каби қараш, яъни ҳар қандай сабаб-оқибат
муносабатларининг кўнгил очиши постмодернизмнинг асосий ғояларидан бири
сифатида қаралиши мумкин. Табиий, ижтимоий ва руҳий жараёнларнинг
тартиблилиги, тузилиши ва детерминизми ғояси замонавийлик устувор бўлган
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дунёнинг қиёфасини яратиш сифатида кўриб чиқилган. Ҳар қандай “дунёнинг
моделларига” нисбатан ишончсизлик ва шубҳаларни ўзига хос услубий тамойил
сифатида қабул қилиш керак эмас (Декарт фалсафасида бўлгани каби), аммо
постмодернизм даврининг зарурий "умумий маъноси" сифатида қараш керак.
Замонавий давр умумбашарий ғояларга ишончсизлик даври бўлиб, унинг
қоидаси бирлашган дунёни бирлаштиради. Аммо бу постмодернизмни метатурларнинг бир хиллиги бўйича тенглик даражасида яшашга имкон беришини
англатмайди: дунёнинг муҳим кўп қиррали эканлиги бизга ҳар қандай тизимнинг
(одамнинг) барча таркибий элементларининг тенг эҳтимоллиги ва эквивалентлиги
тўғрисида гапиришга имкон беради.
Шунинг учун бу каби ноаниқлик, тасодифийлик, эклектизм дунёнинг бошқа
“модели” сифатида эмас, балки дунёнинг аломатлари сифатида қабул
қилинмаслиги керак. Борлиқнинг бу кўп қиррали эканлиги шу тарзда инсон
субективлигининг кўп қиррали ва ўзига хослигини аниқлашга имкон беради.
Инсоннинг экзистентсионал кўп қиррали эканлиги, одамнинг дунёга муносабати
намоён бўлишининг хилма-хиллиги ва эквивалентлигини келтириб чиқаради, яъни
инсон хатти-ҳаракатлари, фикрлари, ижтимоий хулқ-атвори ва бошқалар хилмахиллиги принтсипи сифатида нима аниқланиши мумкин.
Дарҳақиқат, инсоннинг муҳим кўп ўлчовлилиги ва инсон ҳаётининг
монотонлиги ўртасидаги номувофиқлик маданият ва умуман инсоният ҳаётига
таҳдид солмоқда. Постмодернизм назариётчилари орасида бундай муаммо
француз
пост-структуралистлар
томонидан
ишлаб
чиқилган.
Хусусан,
постмодернизмни инкор этиш эмас, балки рационалликни кўпайтириш сифатида
тушуниш керак деган хулосага келди: “Замонавий даврда мумкин бўлган ягона
ижобий нарса бу тиллар, мантиқлар ва турли таъсир кучларининг кўпайишидир”.
Маълум бир вақтда имкониятларнинг чексиз кенгайиши салбий ҳолатга
айланади ва постмодернизм даври айнан шу нуқтада турибди. Постмодернизм
давридаги инсон “мен” нинг кўп қиррали эканлиги танлаш имкониятларини
расмий равишда оширишни эмас, балки шахснинг ахлоқий маданиятини
оширишни талаб қилади. Айнан шундай шароитда одамнинг “мен”ни фарқлаши
шахслараро мулоқот учун ижобий асос бўлиши мумкин. Юқорида айтиб ўтилган
муаммоларни нафақат гуманитар ва табиий-илмий билимлар соҳасидаги, балки
ижтимоий муносабатлар амалиётида ва умуман олганда дунёни инсон қарашининг
табиати фалсафий ва антропологик тафаккур ривожига таъсир эта олмайди.
Зеро, фалсафий антропология, хусусан, ижтимоий ва этно-маданий
воқеликнинг ўзига хослиги ва ўзини ўзи англашидир. Шу сабабли, фалсафий
антропологиянинг вазифаларидан бири инсоннинг тарихий ва муҳим кўп қиррали
муаммоларини, инсоннинг муҳим белгиларига ва ижтимоий-маданий ривожланиш
воқеликларига, шахсий ва маданий алоқалар муаммоларига ва ҳоказоларга услубий
тушуниш бўлиши керак.
Фалсафий антропологияни ўрганиш мавзуси ўзининг яхлитлигидаги одам
бўлиши керак. Бунинг учун асосий жиҳатларни принципиал жиҳатдан тенг деб
ҳисоблаш керак, шунингдек, инсониятнинг моҳиятини одатий нарсаларга (масалан,
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ҳайвонот дунёсига) эмас, балки шахснинг ўзига нисбатан тушуниш керак. Бу
инсоннинг
индивидуал
белгиларини
инобатга
олган
ҳолда,
уларни
мутлақлаштирмаслик, уларни белгиловчи тамойил даражасига этказиш эмас, балки
инсоннинг яхлит қарашлари билан бевосита боғлиқ бўлган бундай кўринишни
тушуниш имконини беради.
Хуллас, барча мафкуравий ва дунёқараш қарама-қаршиликларига қарамай,
модерн инсоннинг шахсий эркинлиги ва автономияси ғояси, озодлик ғояси, инсон
ҳуқуқлари ва фуқаролик эркинликлари асосий ғоялари ҳисобланади. Албатта,
унинг инсон моҳияти ҳақидаги тасаввурида модернизм шахснинг мутлақ иродасини
ёки ижтимоий ҳуқуқнинг тўлиқ ҳукмронлигини эътироф этади, бу ижтимоий
амалиётда тенг даражада хавфли бўлиб, анархизм ёки сиёсий тоталитаризмни
келтириб чиқаради. Аммо замонавийлик маданияти унинг мавжудлиги учун
мухторият ва индивидуал эркинлик ғоялари билан боғлиқдир. Замонавийликнинг
ижтимоий тизим сифатида хусусиятлари ва инсоннинг моҳияти ҳақидаги ғояларига
келсак, биз бошқача айтишимиз мумкин.
Инсонга доир ғоялар ва қадриятларини шакллантиришда социализм
модернизми, яъни фан ҳақидаги ғоялар дунёнинг тасвири сифатида устунлик
қилиши муҳим аҳамиятга эга. Бу жамиятнинг ахлоқий асосларини аниқлади.
Дарҳақиқат, маърифатда билим ғояси бахтга эришиш йўли сифатида
шакллантирилган эди.
Шундай қилиб, замонавий фан томонидан тан олинган детерминистиканалитик усуллар ҳақиқатнинг универсал қиёфасини, хусусан, табиат, шахсий ва
ижтимоий ҳаёт ҳақидаги ғояларни аниқлади. Дунёни англашнинг сабаб-белгиловчи
моделларининг устунлиги тарих ғоясини чизиқли, йўналтирилган жараён ва шунга
мос равишда инсоннинг тарихий жараёндаги ўрни ҳақидаги ғояни аниқлади. Инсон
нафақат ижтимоий муносабатлар контекстида, балки айрим ўринларда ўзини ўзи
қадрлаши тарихий тараққиётнинг мақсад ва вазифаларини амалга ошириш
воситаси сифатида кўриб чиқилган.
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